INTRODUCTION
Communication is the essence of science and critical to the development of scientific activity. Scientists not only communicate results to their colleagues through journal articles and conference presentations, but also depend on previously published works to state future research methodology. Scientific communication, as a process of communicating and providing details of the various research stages within a certain time frames, subsumes all forms of transformation from initial concept to inte gration of the research as a generally accepted scientific knowledge. Exchange of notions and findings -communi cation -is present at all stages of the research process [1] .
Since the late 17th century, when the first scientific journals appeared, publishing research is basis of formal scientific communication. During the following centu ries, with the development of information technology, the structure of the scientific communication system has experienced profound changes, followed by the transfor mation of the actors involved functions and roles. While the scholarly publishing industry is driven by the need of scientists to "publish or perish", commercial publishing houses are taking control over the system, transforming it to a highly profitable business.
Publisher's exploitation of the scientific communica tion domain brings to a crisis in the system. Specifically, the researchers lose their authority over the published articles giving exclusive rights to publishers. This leads to paradoxical situation in which ministries of science and higher education are spending huge amounts of money to support scientific research, and then again pay large sums in order to make those results available to the very same scientists who have produced them. Libraries, as the primary participants in the scholarly communication, are increasingly losing their ability to meet researchers' grow ing information needs.
Traditionally academic libraries were maintaining print journal collections to support their institution's educational and research activities. For example, in the mid1980s more than one hundred of dental journal titles were available to teaching and research staff in the School of Dentistry University of Belgrade. However, in 2000 only 3.8% of that number remains accessible, primarily due to increased journal subscription rates, stagnant library budgets and high inflation at the end of last century (Graph 1).
Online access to a great number of fulltext databases, relevant and worldwide valuable scientific research tool, is provided for all Serbian research and educational institu tions through the Academic Network. Subscribed services include over 35,000 international scientific journals in electronic or paper form, and since 2006 about 40,000 book titles, as well as several citation databases. As a result of coordinated acquisition, Serbian academic community at present gets much more subscribed high quality inter national scientific journals for less investment [4] . Many of these journals are highly cited titles, and citation crite ria is widely used in scientific policy management, espe cially as the main indicator of scientific journals' influence or researcher's performance and progress. So the avail ability of relevant scientific journals, as well as the ability of authors to publish papers in them, are of great impor tance for researchers nowadays.
ISI -THOMSON CITATION INDEXES
ISI (Institute for Scientific Information) -Thomson Reuters' citation indexes, initially used as an alternative means for literature search, today represent worldwide prominent source of scientific information. Service Web of Science, containing all three citation indexes (Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index), covers over 10,000 of the highest impact scientific journals, as well as over 120,000 international conference proceedings [5] . This ISI -Thomson product provides access to bibliographic information of articles that have been published since 1996 until today. For all journals listed in these citation databases, as well as for cited journals, impact factors have been calculated once a year and published in the Journal Citation Reports (JCR) since 1975. JCR, referencing more than 8,000 highly cited peerreviewed titles from 3,300 diverse publishers, offers a systematic means for evaluating the world's leading journals and their influence on the entire research community [6] .
As funding rates and the number of active research ers vary between scientific disciplines, which directly In order to solve the problem, in collection develop ment libraries turn from the ownership to access, from "just in case" to "just in time" principle. Therefore they increase the use of various electronic resources of scien tific information, obtaining timely access (regardless of distance and number of users) and saving the room for existing physical resources [2] . Also, libraries coordinate acquisition policy with similar libraries and form consor tia based on a mutual goal and interest.
CONSORTIUM FOR COORDINATED ACQUISITION OF SERBIAN LIBRARIES (KoBSON)
First attempt to organize Serbian libraries in such a way as to facilitate knowledge sharing at a much cheaper rate was the Consortium for Coordinated Acquisition (KoBSON) [3] . In November 2001 the directors of the main research libraries as well as presidents of the Library Associations of main academic and public libraries of Serbia initiated forming of a Serbian Library Consortium. National library of Serbia is the official representative in the negotiations with both publishers and charged ministries. The entire subscription system is funded solely through the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia. Thanks to the Consortium membership in eIFL project (Electronic Information for Libraries), it is enabled access to multiple databases and electronic services, fund ing the Interlibrary Loan as well as purchasing of interna tional scientific journals in paper form. In acquisition policy planning, mostly is taken care of scientific areas mainly investigated in our research and educational institutions. Through its website, the Center for Scientific Information at the National Library of Serbia provides the necessary information about the current subscriptions, projects that the Consortium participates in, as well as the forth coming lectures and presentations. In order to effectively meet users' needs for a 24/7 available information, univer sity and institute employees have an opportunity to sign a personal licence, use KoBSON and search all available services via commercial Internet providers. 1 9 4 3 1 9 4 6 1 9 4 9 1 9 5 2 1 9 5 5 1 9 5 8 1 9 6 1 1 9 6 4 1 9 6 7 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 6 1 9 7 9 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 1 1 9 9 4 1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6
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Year / Godina affects citedness, and the levels of the highest journal impact factors are also disciplinedependent. Therefore, this measure is only relevant to compare journals within a respective scientific field. All journals, for which impact factor is calculated, are distributed among more than two hundred categories (disciplines according to ISI -JCR categorization).
LEADING DENTAL JOURNALS
In the field of Dentistry, Oral Surgery and Medicine, there are 64 international peerreviewed journals with impact factors. These most relevant dental journals pertain to other scientific disciplines too ( 
ELECTRONICALLY AVAILABLE DENTAL JOURNALS
Out of 64 discipline journals, 47 titles provide online fulltext access through the Academic Network of Serbia Table 4) .
Each of the available services provides online access to the electronic resources, using a wide variety of flex ible search options (according to the specific field, jour nal title etc.), with possibility of narrowing/expanding search results by multiple criteria [7] . Table 5 shows list of services that allow viewing and downloading in extenso articles published in leading dental journals. Since dental journal sites always offer timely and current information, it is apparent that many publish ers treat electronic instead of print versions as a main distribution channel for information. Access to articles available online in advance of print is provided by Wiley Intersience (14 journals) and Science Direct (9 journals). Therefore, 29 titles have online access to articles in press (Table 6) , which is increase of 45% as compared to 2008, when online early was available for 20 journals.
Out of total number of available journals, for only 34% print and online editions are released at the same time (Table 6 ). Compared to data from 2004, when more than half of available journals provided access only to current and back issues, the situation has changed and now more than half have access to articles that have been fully reviewed and edited.
However, there are small number of journals that allow access only to certain issues/articles or have publisher imposed delays (Table 6 ). Cleft Palate-Craniofacial Journal, accessible through aggregated database ProQuest, gives access to back issues, but with the last six months embargo period. Journal of Dental Education, published by the American Dental Education Association and available 1919 1931 1939 1982 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Recently, HTML (Hyper Text Markup Language) started the increasing expansion as the fastest format for displaying documents on screen. In addition to article text, HTML document includes cited references and abstracts, while graphics -photos, illustrations and tables -origi nally printed with the document are embedded in docu ment structure as hyperlinks. Besides, hyperlinks to other documents can be found (author's other articles, cited arti cles, articles that cite an article written by the author, arti cles on a similar subjects, etc.).
In the field of dentistry, both PDF and HTML docu ment formats are available for Caries Research articles published in 1997. In the following 1998, eight more journals have provided both formats too. Comparing the number of journals and size of their HTML and PDF archives in 2004 with the current state, there is an apparent publishers' tendency to retrospectively increase archives available in both formats (Graphs 3 and 4) While HTML can be defined as the fastest format for displaying documents on screen, PDF remains the best format for document exchange and printing full texts.
CONCLUSION
Today, our academic community has available more qual ity scientific information than ever before, thanks to the Serbian Consortium for Coordinated Acquisition and enabled access through Academic Network. The fact that more than two thirds of the world's most relevant dental journals is available in this way, justifies the Consortium founders' initial idea of wide accessibility of scientific infor mation and requires greater involvement of librarians in introducing available services to researchers in order to ensure their full utilization.
NOTE
A number of academic journals not available through Serbian Academic Network, the School of Dentistry provides from its own resources, or could be obtained at any time through the Interlibrary Loan Service, the University Library "Svetozar Markovic" in Belgrade.
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KRATAK SADRŽAJ
To kom dva de se tog ve ka, a po seb no sre di nom ovog pe ri o da, za be le žen je ve li ki na pre dak ko ji su po sti gle na uč ne di sci pli ne. S pove ća njem bro ja na uč nih is tra ži va nja, na uč nih rad ni ka i ulo že nih sred sta va eks po nen ci jal no se po ve ća vao i broj pu bli ka ci ja. S razvo jem in for ma ci o nih teh no lo gi ja i po ja vom in ter ne ta me nja ju se i na či ni na ko je na uč ni ci me đu sob no ko mu ni ci ra ju, kao i tra di cio nal ne ulo ge usta no va od go vor nih za ob ra du i pru ža nje in for ma ci ja. Usled ve li kog po ve ća nja ce na pret pla ta, bi bli o te ke, iako primar ni uče sni ci u na uč nim ko mu ni ka ci ja ma, gu be spo sob nost da za do vo lje ras tu će in for ma ci o ne po tre be svo jih ko ri sni ka. Ka ko bi pre va zi šle ko mer ci ja li za ci ju na uč nog iz da va štva i re ši le pro blem, bi bli o te ke in ten zi vi ra ju ko ri šće nje raz li či tih elek tron skih iz vora na uč nih in for ma ci ja, ko or di ni ra ju na bav ku sa srod nim bi bli o te ka ma i for mi ra ju kon zor ci ju me. No vem bra 2001. go di ne vo de će na uč ne bi bli o te ke u Sr bi ji po kre nu le su ini ci ja ti vu za osni va nje Kon zor ci ju ma bi bli o te ka Sr bi je za ob je di nje nu na bav ku (KoB SON). Pret pla će ni ser vi si, ko ji se fi nan si ra ju is klju či vo pre ko Mi ni star stva za na u ku i teh no lo ški raz voj Re pu bli ke Sr bi je, tre nut no uključu ju vi še od 35.000 na uč nih ča so pi sa, oko 40.000 na slo va knji ga, kao i ne ko li ko in dek snih ba za po da ta ka. U obla sti sto ma to lo gi je, oral ne hi rur gi je i me di ci ne na šoj aka dem skoj za jed ni ci je u elek tron skom ob li ku do stup no 73,4% od ukup nog bro ja naj re le vant nijih sto ma to lo ških ča so pi sa. U ovom ra du dat je is cr pan pre gled osnov nih po da ta ka o do stup nim ča so pi si ma: fak to ru uti ca ja, produk tiv no sti, kon ti nu i te tu i uče sta lo sti iz la že nja, je zi ku, ser vi si ma pre ko ko jih je mo guć pri stup, ve li či ni ar hi va i po sto je ćim for mati ma. Na šoj aka dem skoj za jed ni ci sa da je na ras po la ga nju vi še od 65% naj zna čaj ni jih sto ma to lo ških ča so pi sa, što oprav da va po čet-nu ide ju osni va ča Kon zor ci ju ma i na la že po tre bu za što ve ćim ra dom bi bli o te ka ra na upo zna va nju na uč no i stra ži vač kih rad ni ka s pru že nim mo guć no sti ma, ka ko bi se obez be di la i nji ho va pu na is ko ri šće nost.
Ključ ne re či: elek tron ski ča so pi si; sto ma to lo gi ja; kon zor ci jum bi bli o te ka; elek tron ski pri stup UVOD Ko mu ni ka ci ja, kao su šti na pri ro de na u ke, pre sud na je za raz voj na uč nih de lat no sti. Pu tem ra do va ob ja vlje nih u ča so pi si ma i sa op šte nih na na uč nim sku po vi ma na uč ni ci ne sa mo da pri ka zu ju svo je re zul ta te ko le ga ma, već se isto vre me no osla nja ju na pret hod no ob ja vlje ne ra do ve, ka ko bi for mu li sa li me to do lo gi ju bu du ćih is tra ži va nja. Na uč na ko mu ni ka ci ja, kao pro ces in for mi sa nja i pru ža nja po da ta ka o raz li či tim fa za ma is tra ži va nja u od re đe nim vre men skim okvi ri ma, ob je di nju je sve ob li ke tran sfor ma ci je, od na stan ka po čet nih kon ce pa ta do nji ho ve in te gra ci je u op šte pri hva će no na uč no zna nje. Raz me na mi šlje nja i po da ta ka -ko mu ni ka ci ja -za stu plje na je, da kle, u svim sta di ju mi ma is tra ži vač kog pro ce sa [1] .
Još od kra ja 17. ve ka, ka da su štam pa ni pr vi na uč ni ča so pi si, ob ja vlji va nje re zul ta ta is tra ži va nja či ni osno vu for mal ne na uč ne ko mu ni ka ci je. To kom na red nih ve ko va, s raz vo jem in for ma ci o nih teh no lo gi ja, struk tu ra si ste ma do ži vlja va du bo ke pro me ne pra će ne i tran sfor ma ci jom funk ci ja i ulo ga uklju če nih ak te ra. Dok je na uč no iz da va štvo vo đe no po tre bom na uč ni ka da "ob ja vlju ju ili ne sta nu", kon tro lu nad si ste mom sve vi še pre u zi ma ju ko mer ci jal ne iz da vač ke ku će, pre tva ra ju ći na uč ne ko mu ni ka ci je u vi so ko pro fi ta bi lan bi znis.
Eks plo a ta ci ja do me na na uč ne ko mu ni ka ci je od stra ne iz da va ča do vo di do kri ze u sa mom si ste mu. Is tra ži va či gu be moć nad svo jim de lom ustu pa ju ći eks klu ziv na pra va iz da va či ma, što vo di pa ra dok sal noj si tu a ci ji u ko joj mi ni star stva za na u ku i vi so ko škol stvo tro še ogrom ne ko li či ne nov ca da bi po dr ža la na uč na is tra ži va nja, a on da opet pla ća ju ve li ke su me da te re zul ta te uči ne do stup nim tim istim na uč ni ci ma ko ji su ih pro iz ve li. Bi bli o te ke, kao pri mar ni uče sni ci u ko mu ni ka ci ji u na u ci, sve vi še gu be spo sob nost da za do vo lje ras tu će in for ma ci o ne po tre be na uč no i stra ži vač kih rad ni ka.
Aka dem ske bi bli o te ke su tra di ci o nal no iz gra đi va le ko lek ci je štam pa nih ča so pi sa ka ko bi po dr ža le obra zov ne i is tra ži vač ke ak tiv no sti u usta no va ma u okvi ru ko jih se na la ze. Pri me ra ra di, sre di nom osam de se tih go di na dva de se tog ve ka na stav no na uč nom oso blju Sto ma to lo škog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du na ras po la ga nju je bi lo oko 100 na slo va struč nih sto ma to lo ških ča so pi sa. Me đu tim, od tog bro ja sa mo 3,8% osta je do stup no 2000. go di ne, pre sve ga zbog po ve ća nja ce na pret pla ta, stag ni ra ju ćeg bu dže ta bi bli o te ke i vi so ke in fla ci je ko ja nas je za de si la to kom pro šlih de ce ni ja (Gra fi kon 1).
Ka ko bi re ši le pro blem, bi bli o te ke se uglav nom okre ću od vla sni štva ka pri stu pu, od tzv. just in ca se ka just in ti me prin ci pu. Me nja ju se, in ten zi vi ra ju ko ri šće nje raz li či tih elek tron skih iz vo ra na uč nih in for ma ci ja, te na taj na čin obez be đu ju pra vo vre men pri stup (bez ob zi ra na uda lje nost i broj ko ri sni ka), uz po dr ža ne po tre be pre tra ži va nja i ušte du pro sto ra za sme štaj gra đe [2] . Ko or di ni ra ju na bav ku sa srod nim bi bli o te ka ma i for mi ra ju kon zor ci ju me, ko ji po či va ju na za jed nič kom ci lju i in te re su.
KONZORCIJUM BIBLIOTEKA SRBIJE ZA OBJEDINJENU NABAVKU (KoBSON)
Pr vi po ku šaj or ga ni zo va nja bi bli o te ka Sr bi je je ste Kon zor ci jum bi bli o te ka Sr bi je za ob je di nje nu na bav ku (KoB SON) [3] . Ini ci ja ti va za for mi ra nje Kon zor ci ju ma po kre nu ta je no vem bra 2001. go di ne od stra ne uprav ni ka vo de ćih na uč nih bi bli o te ka u Sr bi ji i pred stav ni ka Za jed ni ce uni ver zi tet skih bi bli o te ka i Za jed ni ce bi bli o te ka Sr bi je. Na rod na bi bli o te ka Sr bi je od re đe na je za pred stav ni ka u pre go vo ri ma, ka ko s iz da va či ma, ta ko i s nad le žnim mi ni star stvi ma. Ce lo ku pan si stem pret pla te fi nan si ra se is klju či vo pre ko Mi ni star stva za na u ku i teh no lo ški raz voj Vla de Re pu bli ke Sr bi je. Pri klju či va njem Kon zor ci ju ma pro jek tu naj vi ši fak to ri uti ca ja u okvi ru raz li či tih pred met nih obla sti ni su na istom ni vou, te je ova me ra je di no zna čaj na i smi sle na ka da se ko ri sti za po re đe nje ča so pi sa u okvi ru jed ne di sci pli ne. Za to su svi ča so pi si za ko je se ra ču na fak tor uti ca ja po de lje ni u vi še od dve sto ti ne ka te go ri ja (di sci pli ne pre ma ka te go ri za ci ji JCR).
VODEĆI STOMATOLOŠKI ČASOPISI
U ka te go ri ji "Sto ma to lo gi ja, oral na hi rur gi ja i me di ci na" na la ze se 64 re cen zi ra na ča so pi sa s iz ra ču na tim fak to rom uti ca ja. Ovi naj re le vant ni ji na slo vi iz obla sti sto ma to lo gi je isto vre me no pri pa da ju i ne kim dru gim di sci pli na ma (Ta be la 1).
Na gra fi ko nu 2 pri ka zano je po većanje ukup nog bro ja ča so pi sa ko ji su pri pa da li go re po me nu toj ka te go ri ji u pe ri o du od 1998. go di ne do da nas.
Vred nost naj vi šeg fak to ra uti ca ja to kom pe ri o da 20052009. go di ne ni je se zna čaj no me nja la (ras pon: 3,4933,933).
Ve ći na vo de ćih sto ma to lo ških ča so pi sa iz da je se u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma i Ve li koj Bri ta ni ji (62,5 %); sle de Dan ska (17,2%) i ze mlje Za pad ne Evro pe (9,3%). Iz da va či pre o sta lih 11% ča so pi sa su iz Ja pa na, Ka na de, Bra zi la, Taj va na i Austra li je.
Po da tak od iz u zet nog zna ča ja za sva kog auto ra je ste uku pan broj ra do va ko je od re đe ni ča so pis ob ja vi to kom go di ne. 
ELEKTRONSKI DOSTUPNI STOMATOLOŠKI ČASOPISI
Od 64 ča so pi sa iz sto ma to lo gi je, za 47 na slo va (73,4%) obez be đen je pri stup pu nom tek stu pre ko aka dem ske mre že Sr bi je (Ta be la 2). Ovo su ča so pi si sa, pre sve ga, du gom tra di ci jom i kon ti nu i te tom u iz la že nju. Ima onih ko ji tra ju vi še od jed nog ve ka, kao što su Bri tish Den tal Jo ur nal, ko ji iz la zi od 1880. go di ne, i Euro pean Jo ur nal of Oral Sci en ces, či ji je pr vi broj štam pan 1893. go di ne. Po če tak iz la že nja naj ve ćeg bro ja na slo va ve zan je za osam de se te go di ne dva de se tog ve ka. Naj mla đi ča so pis je Jo ur nal of Den tal Sci en ces, ko ji iz da vač ka ku ća El se vi er iz da je od 2006. go di ne (Ta be la 3).
S ob zi rom na to da je en gle ski je zik da nas je zik ko mu ni ka ci je uop šte, ra zu mlji vo je da sva ki od ovih elek tron ski do stup nih na slo va iz la zi na en gle skom je zi ku. Sve vi še ča so pi sa i u ze mlja ma sa fran ko fon skog i ne mač kog go vor nog pod ruč ja iz da je se na en gle skom je zi ku. Ar chi ves of Oral Bi o logy, po red svog en gle skog iz da nja, ima i iz da nja na fran cu skom i ne mač kom je zi ku. Jo ur nal of Oro fa cial Ort ho pe dics iz la zi na ne mač kom i en gle skom je zi ku, dok Jo ur nal of Ap plied Oral Sci en ces ima i en gle sko i por tu gal sko iz da nje. Jo ur nal of Cli ni cal Pe ri o don to logy sa mo sa žet ke ra do va, osim na en gle skom, štam pa i na ne mač kom i fran cu skom je zi ku; Cli ni cal Oral Im plants Re se arch sa žet ke ob ja vlju je na en gle skom, ne mač kom, fran cu skom, špan skom i ja pan skom je zi ku.
Uče sta lost iz la že nja elek tron ski do stup nih sto ma to lo ških ča so pi sa pre te žno je dvo me seč na. Po sto je ča so pi si ko ji iz la ze osam ili de set pu ta go di šnje, dok Bri tish Den tal Jo ur nal iz la zi čak 24 pu ta. Ča so pis Pe ri o don to logy 2000 svo je ra do ve ob ja vlju je tri eIFL (Elec tro nic In for ma tion for Li bra ri es), omo gu će na je na bav ka ve ćeg bro ja ba za po da ta ka, od no sno elek tron skih ser vi sa, za po če to je fi nan si ra nje me đu bi bli o teč ke po zaj mi ce i na bav ka stra nih ča so pi sa u pa pir noj for mi. U pla ni ra nju na bav ne po li ti ke vo di se ra ču na o to me ko je obla sti se naj vi še is tra žu ju u na šim na uč nim, is tra ži vač kim i obra zov nim usta no va ma. Pu tem svo je vebpre zen ta ci je Cen tar za na uč ne in for ma ci je i re fe ral nu de lat nost bi bli o te ke i ko ri sni ke oba ve šta va o pret pla će nim sa dr ža ji ma, svim pro jek ti ma u ko ji ma Kon zor ci jum uče stvu je i or ga ni zo va nju pred sto je ćih pre da va nja i pre zen ta ci ja. S ci ljem da se iza đe u su sret po tre ba ma sa vre me nog ko ri sni ka, ko ji že li in for ma ci je do stup ne 24 sa ta dnev no se dam da na u ne de lji, a ko je mo že do bi ti pre ko mre že na svoj lič ni ra ču nar, za po sle ni ma na fa kul te ti ma i in sti tu ti ma omo gu će no je da otvo re svoj lič ni na log i da pre ko ko mer ci jal nih pro vaj de ra pri stu pe ovim ser vi si ma.
Svim na uč no i stra ži vač kim i obra zov nim usta no va ma Sr bi je pre ko aka dem ske mre že omo gu ćen je on-li ne pri stup ve li kom bro ju kva li tet nih in for ma ci ja pu tem ba za po da ta ka pu nog tek sta, ko je pred sta vlja ju sve neo p hod ni je sred stvo za na uč na is tra ži va nja u svim de lo vi ma sve ta i sred stvo re le vant no za go to vo sva ku pred met nu oblast. Pret pla će ni ser vi si uklju ču ju vi še od 35.000 stra nih na uč nih ča so pi sa u elek tron skoj ili pa pir noj for mi, a od 2006. go di ne ko ri sni ci ma je na ras po la ga nju i oko 40.000 knji ga i ne ko li ko in dek snih ba za po da ta ka. Za hva lju ju ći ob je di nje noj na bav ci, u Sr bi ji se sa da za ma nje nov ca ne go ra ni je pret pla ću je na znat no vi še me đu na rod nih na uč nih ča so pi sa, uklju ču ju ći i one naj vi šeg kva li te ta [4] . Mno gi od ovih ča so pi sa su vi so ko ci ti ra ni na slo vi, a kri te ri jum o ci ti ra no sti je u ši ro koj upo tre bi u vo đe nju na uč ne po li ti ke ši rom sve ta, kao i nje go va pri me na kao po ka za te lja pri iz bo ru u zva nja, pri ja vlji va nju za pro jek te i sl. Za to je da nas mo guć nost pri stu pa in for ma ci ja ma ko je su ob ja vlje ne u re fe ri sa nim ča so pi si ma i ob ja vlji va nja ra do va u nji ma od ve li kog zna ča ja za na uč ne rad ni ke.
CITATNI INDEKSI INSTITUTA ZA NAUČNE INFORMACIJE (ISI -THOMSON REUTERS)
Ci tat ni in dek si In sti tu ta za na uč ne in for ma ci je u Fi la del fi ji (Insti tu te for Sci en ti fic In for ma tion -Thom son Re u ters, Phi la delphia), pr vo bit no ko ri šće ni kao al ter na tiv no sred stvo za pre tra ži va nje li te ra tu re, da nas su naj po zna ti ji, ši ro ko ko ri šćen svet ski iz vor na uč nih in for ma ci ja. Ser vis Web of Sci en ce, ko ji ob u hva ta sva tri ci tat na in dek sa (Sci en ce Ci ta tion In dex, So cial Scien ces Ci ta tion In dex, Arts & Hu ma ni ti es Ci ta tion In dex), re fe ri še vi še od 10.000 naj u ti caj ni jih na uč nih ča so pi sa, kao i ra do ve sa vi še od 120.000 me đu na rod nih na uč nih sku po va [5] . Ovaj ISI -Thom son pro iz vod za in te re so va nim ko ri sni ci ma iz Sr bi je omo gu ća va pri stup bi bli o graf skim po da ci ma ra do va ko ji su ob ja vlje ni od 1996. go di ne do da nas. Za sve ča so pi se re fe ri sa ne u ovim ci tat nim ba za ma, kao i za sve ča so pi se ko ji su bi li ci ti ra ni u nji ma, jed nom go di šnje se iz ra ču na va ju fak to ri uti ca ja (engl. im pact fac tor) i ob ja vlju ju u okvi ru pro iz vo da Jo ur nal Ci ta tion Re ports (JCR) još od 1975. go di ne. JCR, do bi jen na osno vu pra će nja vi še od 8.000 na slo va ko je iz da je oko 3.300 raz li či tih iz da va ča, nu di si ste ma ti čan na čin za vred no va nje vo de ćih svet skih ča so pi sa i nji ho vog uti ca ja na či ta vu is tra ži vač ku za jed ni cu [6] .
Ka ko fi nan si ra nje i ak ti van broj is tra ži va ča va ri ra ju od di sci pli ne do di sci pli ne, što di rekt no uti če na ci ti ra nost, ta ko i ne što vi še od 16 go di na po sto ja nja, pro iz vod PDF (Por ta ble Docu ment For mat) kom pa ni je Ado be Systems In cor po ra ted da nas je stan dard; si gu ran, po uz dan for mat za di stri bu ci ju i raz me nu do ku me na ta, jed no sta van za ko ri šće nje. Ka ko se PDF ko ri sti kao pri mar ni for mat i za pri ka zi va nje pu nih tek sto va iz na uč nih ča so pi sa, ta ko su i svi ra do vi vo de ćih sto ma to lo ških ča so pi sa do stup ni u ovom for ma tu, ko ji obez be đu je iz gled čla na ka ona kvim ka kvi su ori gi nal no ob ja vlje ni, sa svim ta be la ma i ilu stra ci ja ma i iden tič nim ras po re dom iz štam pa ne ver zi je.
U po sled nje vre me se sve če šće pri me nju je HTML (HyperText Mar kup Lan gu a ge), naj br ži for mat za pre gle da nje do ku me na ta na ekra nu. Uz kom ple tan tekst član ka, ovaj for mat uklju ču je ci ti ra nu li te ra tu ru i sa žet ke, ali ne i gra fi ku (fo to gra fi je, ilu stra ci je i ta be le) ko ja je ori gi nal no štam pa na sa do ku men tom, ko ja se pri ka zu je pu tem odvo je nih hi per lin ko va. U okvi ru ovog mre žno struk tu ri ra nog do ku men ta, osim ovih, ja vlja ju se i hi per lin ko vi do dru gih do ku me na ta (osta lih ra do va auto ra, ci ti ra nih čla na ka, ra do va u ko ji ma je taj čla nak ci ti ran, ra do va slič ne te ma ti ke itd.).
U obla sti sto ma to lo gi je, osim u PDFu, ra do ve ča so pi sa Cari es Re se arch ob ja vlje ne 1997. go di ne mo gu će je pre gle da ti i u HTML for ma tu. Na red ne 1998. go di ne još osam ča so pi sa obez be di lo je i ovaj for mat. Po re de ći sta nje iz 2004. go di ne, od no sno broj ča so pi sa i ve li či ne nji ho vih HTML i PDF ar hi va, sa da na šnjom si tu a ci jom, ja sna je te žnja iz da va ča da re tro spek tiv no uve ća ju ar hi ve i obez be de pri stup ra do vi ma u oba for ma ta (Gra fi ko ni 3 i 4). Osim u PDFu, kom plet ne do stup ne ar hi ve ča so pi sa Ca ri es Re se arch, Jo ur nal of the Ca na dian Den tal As soci a tion i Bri tish Den tal Jo ur nal mo gu će je pre gle da ti i u HTML for ma tu. U ovom tre nut ku ra do vi iz sa mo če ti ri ča so pi sa ni su do stup ni u HTML for ma tu: Den tal Ma te ri als Jo ur nal, Jo ur nal of Den tal Sci en ces, Jo ur nal of Oro fa cial Ort ho pe dics i Odon to logy. Dok se HTML za i sta mo že de fi ni sa ti kao naj br ži for mat za pre gle da nje do ku me na ta na ekra nu, PDF osta je naj po volj ni ji for mat za nji ho vu raz me nu i štam pa nje u pu nom tek stu.
ZAKLJUČAK
Na šoj aka dem skoj za jed ni ci sa da je na ras po la ga nju vi še kva li tet nih in for ma ci ja ne go ika da pre za hva lju ju ći ser vi su KoB SON i omo gu će nom pri stu pu pre ko aka dem ske mre že. Či nje ni ca da je vi še od dve tre ći ne naj zna čaj ni jih sto ma to lo ških ča so pi sa do stup no ovim pu tem oprav da va po čet nu ide ju osni va ča Kon zor ci ju ma i na la že po tre bu za što ve ćim ra dom bi bli o te ka ra na upo zna va nju na uč no i stra ži vač kih rad ni ka s pru že nim mo guć no sti ma, ka ko bi se obez be di la i nji ho va pu na is ko ri šće nost.
NAPOMENA
Ve ći broj ča so pi sa ne do stup nih pre ko aka dem ske mre že Sr bi je Sto ma to lo ški fa kul tet obez be đu je iz sop stve nih sred sta va, dok se pre o sta li ne do stup ni ra do vi u sva kom tre nut ku mo gu do bi ti pu tem ino stra ne me đu bi bli o teč ke po zaj mi ce ko ju spro vo di Uni ver zi tet ska bi bli o te ka "Sve to zar Mar ko vić" u Be o gra du. pu ta go di šnje, a Odon to logy sa mo jed nom (2009. go di ne ob ja vlje no ukup no 17 ra do va) (Ta be la 4).
Sva ki od ser vi sa pre ko ko jih su ča so pi si do stup ni nu di raz ne mo guć no sti pre tra ži va nja (po obla sti ma ko je po kri va, na slo vi ma ča so pi sa i sl.), uz op ci je su ža va nja ili pro ši ri va nja pre tra ge po vi še kri te ri ju ma [7] . Ta be la 5 pri ka zu je ser vi se ko ji omo gu ću ju pre gle da nje i pre u zi ma nje ra do va ob ja vlje nih u vo de ćim sto ma to lo škim ča so pi si ma in ex ten so.
S ob zi rom na to da su in for ma ci je ko je se nu de na in ter net stra ni ca ma sto ma to lo ških ča so pi sa uvek pra vo vre me ne i sve že, ja sno je da ve li ki iz da va či saj to ve elek tron skih ver zi ja svo jih iz da nja da nas tre ti ra ju kao glav ni di stri bu ci o ni ka nal in for ma ci ja ob ja vlje nih u nji ma. Ta ko mo guć nost pre gle da nja i pri stu pa bu du ćim iz da nji ma, od no sno sve ska ma ko je će se tek po ja vi ti u štam pi, pru ža ju Wi ley In ter si en ce (za 14 ča so pi sa) i Sci ence Di rect (za de vet ča so pi sa). Da kle, za ukup no 29 na slo va po sto ji obez be đen on-li ne pri stup ra do vi ma ko ji se na la ze u pri pre mi za štam pu (Ta be la 6), što u od no su na 2008. go di nu, ka da je on-li ne early bio do stu pan za 20 ča so pi sa, pred sta vlja po ve ća nje od 45%.
Za sa mo 34% ukup nog bro ja elek tron ski do stup nih na slo va on-li ne iz da nje po sta je do stup no isto vre me no ka da i štam pa no, od no sno za ukup no 16 ča so pi sa uvek su na ras po la ga nju u pu nom tek stu te ku ći i pret hod ni bro je vi (Ta be la 6). U od no su na po dat ke iz 2004. go di ne, ka da vi še od po lo vi ne ča so pi sa ni je ima lo on-li ne early iz da nje, si tu a ci ja se iz me ni la i sa da vi še od po lo vi ne ima obez be đen pri stup ra do vi ma ko ji su do bi li po zi tiv nu re cen zi ju.
Po sto je i oni na slo vi ko ji omo gu ća va ju pri stup sa mo oda bra nim sve ska ma, od no sno ra do vi ma ili s od re đe nim pe ri o di ma od la ga nja ko ri šće nja ko je na me ću iz da va či. Me đu tim, broj ta kvih na slo va je ma li (Ta be la 6). Cleft Pa la te-Cra ni o fa cial Jo urnal, ko jem se pri stu pa pre ko agre ga to ra Pro Qu est, omo gu ća va pri stup ar hi vi ra nim bro je vi ma, ali sa "em bar gom" na po sled njih šest me se ci. Jo ur nal of Den tal Edu ca tion, ko ji iz da je Ame rican Den tal Edu ca tion As so ci a tion i ko ji je do stu pan pre ko ser vi sa Free Me di cal i High Wi re, ne do zvo lja va pri stup ra do vi ma ob ja vlje nim u to ku po sled njih go di nu da na, dok su svi pret hod ni bro je vi u slo bod nom pri stu pu. Ova kva za bra na pri stu pa po sto ji i kod pu bli ka ci ja Jo ur nal of the Ame ri can Den tal As so ci a tion i Euro pean Jo ur nal of Ort ho don tics, ali sa mo ako im se pri stu pa iz tzv. otvo re nog re ži ma (open ac cess), od no sno pre ko agre ga to ra Free Me di cal ili High Wi re.
U pot pu no sti do stup ne ar hi ve ima pet ča so pi sa: An gle Ortho don tist (79 go di na), Ac ta Odon to lo gi ca Scan di na vi ca (71 go di na), Den tal Ma te ri als Jo ur nal (28 go di na), Cli ni cal Oral In vesti ga ti ons (13 go di na) i Cli ni cal Im plant Den ti stry and Re la ted Re se arch (11 go di na). Vi še od 50% ob ja vlje nih ra do va do stup no je u slu ča ju 11 ča so pi sa, me đu ko ji ma je i Jo ur nal of Den tal Re se arch, či ja ar hi va, sa 93,8% po kri ve no sti, ob u hva ta vre men ski pe riod od 91 go di ne. Pre o sta li 31 ča so pis pru ža mo guć nost pri stu pa ma njem de lu svo jih ar hi va. Bri tish Den tal Jo ur nal je pu bli ka ci ja sa naj ma njom do stup nom ar hi vom (11 go di na), što u od no su na du gu tra di ci ju ča so pi sa či ni sa mo 8,5%.
Ve o ma je zna čaj no obez be di ti kva li tet ne pu bli ka ci je, ali je isto ta ko va žno i u ko jem ob li ku su one elek tron ski do stup ne. S
